Посвящается Зине Портновой,

пионеру-герою Великой Отечественной войны,

Герою Советского Союза

\*\*\*

Стояла прекрасная летняя пора… Солнечные лучи украдкой пробирались сквозь кроны деревьев, а птичье пение не умолкало. Оно было столь умиротворенным и безмятежным, что все тревоги и печали вмиг улетучивались. Тёплый июньский ветер приятно ласкал кожу и трепал волосы. Пейзажи за окном быстро сменяли друг друга. Девушка, лениво потянувшись, убрала за уши растрепанные волосы и слегка прикрыла окно. Поверить только, еще один учебный год пролетел. Девушка уже представляла, как будет беззаботно веселиться и отдыхать все эти летние каникулы. Ее румяное лицо сразу же расплылось в широкой, нежной улыбке.

Машина остановился, и юная особа аккуратно покинула ее. Перед глазами раскинулся изумительный пейзаж деревни. Она с наслаждением вдыхала запах различных трав, цветов, реки. Все это было прекрасным, изысканным букетом ароматов. Девочка хотела еще немного насладиться местными красотами, но тут из дверного проема одного из домов показался знакомый силуэт. Это была невысокая старушка, на ее голове красовался белый платок, расшитый различными узорами, юбка цвета первого снега, бирюзовая блузка, которая при свете солнечных лучей казалась небесно-голубой. Словно сами небеса захотели запечатлеть свой чистый и умиротворенный образ в этом человеке. Бабушка, увидев недавно прибывших людей, нежно улыбнулась. Девочка с улыбкой и радостью помахала старушке, а потом, спотыкаясь, побежала ей навстречу.

#  Люди не так хороши, как небеса

 Стоял пасмурный, осенний день**…** Дождь — это довольно частое природное явление, особенно осенью. Казалось бы, еще недавно это небо было столь чистым, невинным и безмятежным, что каждый раз взгляд задерживался, чтобы полюбоваться этой красотой. Но сейчас же оно было свинцово – серым, а гром и молния раздавались где-то вдали так, как будто сам Бог был в гневе и негодовании.

 Приятный, сладкий аромат доносился из столовой. Люди, работавшие там, небрежно и быстро разрезали продукты и бросали их в кастрюлю. На руках местных поваров были многочисленные порезы и ожоги - следы неаккуратной готовки. Юная Зина аккуратно помешивала приготовленный суп. По указанию подполья она должна была отравить этот суп. Но сказать всегда легче, чем сделать.

 На кухне было много людей, которые периодически бросали свои голодные, злые взгляды на поваров. Девушку охватило легкое волнение. Тут она увидела одного повара, пытавшегося поднять большую кастрюлю, в которой был уже готовый суп для того, чтобы наконец усмирить эту стаю голодных волков. Она быстро подошла к этому человеку и предложила свою помощь. Юный поваренок поспешно поблагодарил ее и удалился. Зина огляделась и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, аккуратно достала из своего кармана стеклянную бутылочку, в которой находилась некая жидкость и быстрым движением руки вылила содержимое в суп. Из столовой уже доносились недовольные возгласы, поэтому девушка взяла кастрюлю и покинула кухню.

Некоторое время спустя выяснилось, что суп отравлен. Погибло более ста офицеров. Нацисты были в ярости и активно искали того, кто совершил это злодеяние. Под подозрение попадали все, Зина не была исключением. Фрицы были настолько разгневаны, что заставили девушку тоже есть этот суп. Ее ноги были ватными, перед глазами все плыло, а живот разрывался от невыносимой боли. Словно сотни ножей и игл одновременно впивались в живот изнутри. Она обреченно плелась по тропинке, надеясь, что сможет дойти до дома, что не умрет по дороге. Девушка почти ничего не видела, но продолжала идти. В какой-то момент силы иссякли, и она обреченно рухнула на землю, сознание затуманилось.

#  Жизнь, как печь

 Кирпичные стены маленькой комнатки выглядели уныло, и при их виде сердце каждого человека, вошедшего сюда, обливалось кровью. Воздух здесь был затхлый, в нем витал запах крови. В этом пространстве напротив друг друга находились взрослый поджарый мужчина и маленькая, хрупкая с виду девочка. Зина видела его чаще, чем принимала пищу. После того как девушку схватили, жизнь стала почти невыносимой. Мужчина перед ней был выше ее почти в два раза. Его лицо имело довольно резкие черты, а глаза, словно у феникса, смотрели с едва скрытой ненавистью и злобой. Он подставил к виску девочки, сидящей перед ним, пистолет. Мужчина постоянно задавал однотипные вопросы, пытаясь выведать хоть частичку информации. Но все было тщетно.

 Девчушка перед ним была не так проста. Она была, как рыбная кость, застрявшая в его горле. Нервы гитлеровца уже были на пределе. Мужчина раздражённо вздохнул. Он понял, что эта «девка» будет молчать до конца, даже если она будет в двух шагах от смерти. Его губы шевельнулись, как будто он хотел что-то сказать, но его мысли тут же прервал доносящийся с улицы шум. Он в последний раз бросил взгляд на допрашиваемую и отвлекся проверить. Это были машины, въехавшие во двор. Время как будто бы застыло.

 Девочка тяжело дышала, на ее руках выступили вены, а со лба стекала струйка пота. Ее глаза были широко распахнуты, она наклонила вниз свою голову, исподтишка наблюдая за ее мучителем. Зина смотрела на него с ненавистью. Раны, полученные от многочисленных пыток, снова дали о себе знать. Но тут ее взгляд упал на предмет, одиноко лежащий на столе. Это был тот самый пистолет, которым ей угрожал гитлеровец.

 В душе зародился маленький росток, маленькая надежда на спасение. Девушка стиснула зубы, быстрым движением руки схватила со стола пистолет и направила на человека, стоящего в метре от нее. Сердцебиение участилось, она чувствовала своё обжигающее дыхание. Ни минуты не мешкая, нажала на курок. Раздался звук выстрела. Алая, словно вино, кровь брызнула на стену.

# \*\*\*

 Было холодное, зимнее утро… В небе еще виднелись звезды, а солнце уже начинало свой восход. Девушка, находящаяся в холодной, темной комнате сильно исхудала. Ее дыхание было столь слабым, что его почти не было слышно. Внезапно в коридоре послышались громкие, тяжелые шаги. Они медленно направлялись вдоль по коридору. Девушка, находящаяся в комнате, повернула голову и устремила свой взор на выход из помещения. Раздался мерзкий скрип, дверь медленно открылась и в комнату проник луч света. В дверном проеме стоял высокий мужчина. Повисла гробовая тишина, но ее вдруг прервал внезапный звук выстрелов…